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numerous  graphs.  The  contribution  of  Bongkojmanee  Kohsuwan  and  Juraporn 



































analysis  to  present  a  scenario  of  agricultural  trade,  using  trade  data  from 
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FTA       free trade agreement or free trade area 
GATT       General Agreement on Tariffs and Trade 
GAP     good agricultural practice 




  viiiGTLP     Global Trade Liquidity Programme 
HACCP      Hazard Analysis and Critical Control Point 
HS       highly sensitive 




























































Asia‐Pacific’s  developing  countries  and  employs  about  60%  of  the  region’s  working 
population  (ESCAP  2008).  ESCAP  research  (2008)  shows  that  improving  agricultural 
productivity  could  pull  218  million  people  out  of  poverty  in  this  region.  It  can  bring 
investment opportunities for the private sector, and be a driver for boosting agriculture‐
related  industries.  The  World  Bank  (2007)  estimates  that  GDP  growth  originating  in 
agriculture  is  at  least  twice  as  effective  in  reducing  poverty  as  GDP  growth  originating 






supply  chain  actors.  Participation  of  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs)  in 
various supply chain functions is also positively influenced by export growth. Agro‐imports 
are  also  complementing  the  food  deficit  in  many  developing  countries  in  this  region. 
Although contribution of agriculture to GDP in the Asia‐Pacific countries is declining, the 
percentage of the population dependent on agriculture remains high, making agriculture all 















  1B.  What are Agricultural Products? 
Agricultural  products
1  have  been  broadly  defined  in  this  study  to  include  (i) 
Perishable Goods, (ii) Cereals and (iii) Other Products. Commodities such as rice and wheat, 
vegetables and fruits, meat, dairy products, high‐value processed food and all other food 
items  that  are  sensitive  to  temperature  changes  and  spoilage  are  included  in  these 







draw  special  attention  due  to  their  high  value  and  sensitivity  to  time  and  temperature 
changes. Perishable  goods are mostly food items  that are highly susceptible  to spoilage 
(FAO/WHO 1993). FAO and WHO have gone one step further and defined Readily Perishable 
Food as “...perishable food that consists wholly or partly of milk, milk products, eggs, meat, 






















































































poorer  economies  in  this  region  have  relatively  higher  share  of  agriculture  in  GDP  in 
comparison with the rich economies. Data from FAO (2009) shows that the least developed 
countries















emerging  countries,  China  and  India  are  also  part  of  this  list.  The  chances  of  enhanced 

























others.  For  example,  Japan  and  China  ranked  4
th  and  13
th  in  terms  of  average  annual 
agricultural imports in the world during 2000‐08. Based on the indices relative to the import 
value,  imports  of  agricultural  products  in  the  top  10  Asia‐Pacific  countries




























the  last  decade  also.  During  2000‐08  Indonesia,  Malaysia,  and  Thailand  saw  an  average 
growth  between  13‐14%,  which  places  them  among  the  20  fastest  growing  import 
































share, reaching  up  to  two‐thirds of  their  agro‐exports in 2009. On  the one hand,  these 
  7figures indicate that the Asia‐Pacific region’s exports are well exposed to global shocks. On 
the  other  hand,  they  indicate  that  some  economies  have  successfully  turned  to  their 
regional partners to avoid a complete fall‐back. However, questions remain: How many Asia‐
Pacific countries are able to dent the regional export figures of agricultural products, in good 


























significantly  during  2000‐08.  The  Russian  Federation  topped


















limited  proportionate  reflection  on  its  exports.  Data  from  the  FAO  suggests  that,  some 



















Asia  and  the  Pacific  are  high‐protein  products.  Data  shows  a  firm  growth  in  the  same 
product categories over the years. For example, the fish and crustaceans category increased 












The  export  market  for  the  Asia‐Pacific  region  for  the  top  five  products  are  still 
dominated by the developed countries. Japan and the United States are common to major 


















trend  suggests  that  processed  foods  are  destined  for  developed  economies  whereas 
commodity  products  such  as  rice  and  wheat  are  consumed  more  by  highly  populated 
developing countries. Livestock producing countries also are destinations for commodities 
such as Animal/Vegetable Fats for the production of animal/livestock feed.  




























has  started  doing  so  during  the  last  decade  (World  Bank  2005).  In  addition,  the  global 














  13Asia‐Pacific  countries  are  increasingly  being  integrated  into  the  region’s  market. 
Developed economies such as Japan and rapidly growing economies such as China are major 




























helped  to  increase  China’s  agricultural  trade.  China  bases  its  exports  on  labor  intensive 
products, going into more processed and value‐added products rather than land‐intensive 








































































given  the  presence  of  developed  economies  such  as  Japan  and  Australia;  fast‐growing 






  Trade  Facilitation  is  defined  as  the  set  of  measures  that  reduce  barriers  to  the 
movement of goods between buyers and sellers throughout the international supply chains 
(ESCAP 2010). A broader definition includes consideration of the environment in which trade 
transactions  take  place,  including  the  transparency  of  regulatory  environments, 










































































































Countries  Australia  China  India  Indonesia Thailand  Viet Nam  Bangladesh
European Union  13  5.92  13  5.92  5.92  5.92  0 
Japan  1  1  1  0  0  0  0 
Korea, Rep.  20  20  20  20  20  20  20 
Norway  0  0  0  0  0  0 
Singapore  0  0  0  0  0  0  0 
United States  0  0  0  0  0  0  0 

















The  need  for  trade  facilitation  is  mostly  reflected  in  supply  capacity  constraints  of  the 
developing countries in the region. Inter‐regional and intra‐regional trade suffers from these 
constraints. Diverse technical regulations and sanitary and phyto‐sanitary (SPS) measures 
imposed  by  governments form a major constraint. Moreover,  many ‘behind the border’ 
issues restrain the developing countries of The Asia‐Pacific region from taking advantage of 
tariff  reductions.  These  include  complex  trade  procedures,  lack  of  technical  capacity  for 
meeting standards, lack of coordination between agencies for authorization or certification 









Figure XVI - Agriculture and Manufacturing Non-Tariff Comprehensive Trade Costs of 



















































































products,  the  processes  are  more  complex  and  require  additional  documents  due  to 
requirements for SPS certificates, fumigation certificates, export quota clearance and so on. 
These  requirements  often  mean  obtaining  various  authorizations,  submitting  additional 
paperwork and following tedious custom procedures and result in duplication of information 



































trade‐related  information  constraints.  Access  to  accurate  information  on  trade  laws, 
regulations,  and  procedures  in  many  Asia‐Pacific  economies  is  not  readily  available. 
Exporters need endless array of information on export markets, consumers, competitors, 
custom  procedures,  licensing  rules,  access  to  finance  and  so  on.  This  creates  a  major 
problem for the traders as they cannot prepare for compliance with the regulations. This is 
particularly challenging for agro‐products since the compliance requirements for product 
standards  change  regularly  and  the  updated  information  is  critical  for  the  exporters  to 
ensure compliance.  
 
Traders  need  information  on  operational  procedures,  office  opening  hours,  border 
control  schedule  and  procedures,  port  procedures,  tariffs  and  fees,  new  or  additional 
changes  in  product  standards  requirements,  financial  regulations  and  other  trade‐
transaction related information. This information is usually published through official gazette 











Information  and  communication  technology  (ICT)  use  is  a  powerful  communication 
channel to reach out to maximum number of traders. For traders, internet could provide 












for informing import product standards and  conformity standards often do  not feel  the 
urgency of updating such information. Many agencies mention about their lack of capacity 
to do so as well. This is also caused by a lack of coordination between agencies. Many 















SPS  responsibilities  including  issuance  of  phyto‐sanitary  and  veterinary  certificates, 
conducting  inspections,  collecting  fees  are  under  Provincial  Agriculture  and  Forestry 


























tea  and  shrimp  exports  respectively  in  Sri  Lanka  and  Bangladesh.  Cambodia’s  rice  and 






































requires  21  documents  and  about  14  days  on  average  to  export  to  India.  The  cost  of 
transporting a 20 foot container is $839 of which 38% is official administrative cost to 
traders including application for export permit, customs clearance and container check.  





expert  shows  that  exporters  require  to  physically  visit  6  agencies  and  prepare  24 
documents for one export transaction. It requires $1,029 to export one 20‐foot container. 
The process for obtaining the export related documents and licenses is cumbersome and 











countries  face  special  challenges  of  inefficient  border  controls.  Excessive  physical 






After  submitting  10  required  documents  to  Customs  control,  all  cargoes  are  inspected, 
quantity and value of goods are recorded, clearance order is issued and export clearance is 
signed by Customs before dispatching cargo to destination (Rajkarnikar 2010). 








control  when  entering  into  the  importing  country.  Non‐harmonization  of  trade  data 
element between countries adds another level of problem at the border crossing of the 

















on  the  consolidated  results  of  science,  technology  and  experience,  and  aimed  at  the 
promotion of optimum community benefits.” (FAO 2011) 
 
  Ensuring  product  standards  for  international  trade  of  agricultural  products  is  a 
complex topic. It encompasses institutions, infrastructure, logistics and administrative issues. 
In  international  trade,  Standards  “are  generally  established  by  consensus  in  technical 
committees of experts; compliance is not mandatory".  A similar term, Technical Regulation 
is defined as “a document which lays down product characteristics or their related processes 








Public  standards  can  be  voluntary  and  not  legally  binding,  for  example  ‘Label  Rouge’ 

























pests  &  diseases,  (ii.)  Fruits/vegetables ‐  minimum  pesticide  residue  standard,  (iii.) 
Meats/fish ‐ minimum antibiotic residue requirement and (iv.) standards of hygiene applied 
in manufacturing (HACCP/ISO 22000) (UNIDO 2011). The TBT agreement is established to 










health‐conscious  consumers.  More  often  than  not  they  act  as  additional  hurdles  for 
developing country exporters.  





































1.25  811  142  8  21  982 
Fish and fishery 
products  
1.00–2.00  232  417  145  90  884 
Fruit and 
vegetables  
0.75–1.50  367  439  44  61  911 
Grains   0.50  160  40  6  8  214 
Animal feed   0.50  65  39  4  2  110 
Tropical 
beverages  
0.25  25  18  16  0  59 
Nuts and spices   0.75–1.50  16  33  30  1  80 
Other processed 
food  
1.00–2.00  122  53  3  6  184 
All other 
categories  
0.25  199  112  19  6  307 
Total     1,997  1,332  275  195  3,799 
Proportion of 
trade affected  














standards  is  an  ever‐growing  challenge  to  exporters  with  limited  technical  capacities. 






























ensure  internationally  recognized  traceability  of  measurements  and  calibration  of 
measuring  instruments.  Metrology  can  be  subdivided  into:  Scientific  metrology,  Legal 
metrology, Industrial metrology 
 
  31In  2002,  the  European  Union  made  traceability




Pacific  region  are  required  to  adopt  traceability  to  be  able  to  tap  markets.  However, 
exporters do not know the requirements for traceability or the exact method to follow and 





A  comprehensive  Quality  Infrastructure  is  a  source  of  confidence  for  the  agro‐
traders. It contributes to the competitiveness of an economy by providing a platform for 




partners.  Development  of  standards  could  be  set  aside  for  a  separate  discussion  since 
developing countries are still facing the challenge of meeting international standards. The 







a  result,  CABs  (e.g.  testing  laboratories,  inspection  agencies)  in  these  countries  are  not 
accredited to carry out testing and certify products. Often laboratory results from these 
countries are not accepted by importing countries. This tends to raise costs for exporters in 

























food  safety  given  eighty  percent  of  the  food  producers  and  processors  are  small  and 
medium enterprises.  




























  333.  Multiplicity of Standards and Private Standards 
 
The  growth  in  global  agro‐trade  has  been  coupled  with  an  increase  of  product 
standards. The standards regime is going to be more stringent due to progressively higher 










'Private  standards'  is  interchangeably  used  as  'voluntary  standards'.  In  reality, 





supply  chains.  Individual  private  firm  standards  such  as  Tesco  (Nature’s  Choice)  and 




set  by  a  coalition  of  organizations  based  in  various  countries  or  association  with 
international members. For instance, Global GAP or EurepGAP, Safe Quality Food (SQF) are 













process  standards  and  provide  Standard  Operating  Procedures  (SOP)  to  their  suppliers. 
These  include  size,  dimension,  packaging  and  labeling  guidelines,  condition  at  delivery, 
safety and quality management processes during production, and traceability. Many of them 
  34have their own inspection procedures. Often these are applied in addition to the collective 
national  standards.  For  instance,  for  seafood,  most  large  British  retailers  require  the 






products  or  in  other  words  ‘traceability’.  It  is  also  mandatory  to  obtain  HACCP  (Hazard 
Analysis Critical Control Point) and GMP (Good Manufacturing Practice) certification for food 











supply  chains  systems.  Trade  transaction  on  such  a  supply  chain  depends  on  efficient 
logistics  systems  and  robust  infrastructure.  In  a  fiercely  competitive  export  market,  the 
global  economic  crisis  and  reduced  demand  have  forced  exporters  to  further  increase 




adopt  particular  measures,  which  are  critical  to  maintaining  international  standards. 
Generally, logistics performances have been described to be contingent upon: infrastructure 
and  transportation,  services  and  border  procedures  (World  Bank  2007).  Trade  related 
infrastructure facilitates both movement of goods and exchange of trade information. It 
consists of mainly multimodal (road, air, water) transportation network, suitable vehicles, 




forwarding  agents,  port  management  authorities  and  so  on.  Border  procedures  include 


























Frozen Shrimp  Bangladesh  Japan  29 
Cotton Yarn  India  Bangladesh  31 
Hydrogenated Veg. Oil  Nepal  India  80 

























  362.  Spoilage during Post‐harvest Handling 
 
Logistics  infrastructure  and  services  including  storage  facilities,  local  market  or 




supply  chain.  A  whole  range  of  issues  come  into  play  during  these  stages.  Absence  of 





































The  quality  and  performances  of  logistics  services  vary  across  the  Asia‐Pacific 
region. The World Bank Logistics Performance Index (LPI) provides an overview of the 
logistics performances.  The case of Central Asian Land locked countries is quite appalling. 






mode  of  transport,  multiple  checkpoints  en  route,  traffic  congestion  in  corridors  The 






























Trade  Finance  system  is  to  establish  a  trade  finance  infrastructure.  This  means  the 
development of relevant laws and institutions to support international trade. It requires 
developing  (i)  provision  of  capital  to  firms  that  are  engaging  in  international  trade 
transactions,  (ii)  provision  of  support  services  to  manage  the  risk  involved  in  these 
transactions, and (iii) provision of international payment mechanisms (ESCAP 2005). While it 










reduction  of  value  of  the  products.  The  global  credit  crunch  impacted  many  importing 
countries  with  volatile  prices  and  made  financing  even  more  challenging.  Weather 
conditions, seasonality of production, varied quality of products work as major risk factors 



















agriculture  sector  as  a  whole.  Traditionally  banks  have  considered  the  price  volatility, 
weather proneness and seasonality as reasons for not increasing their lending in this sector. 
Experts point to a lack of knowledge of lenders on value of agricultural commodities. A 






and  around  cities  only.  Lack  of  insurance  for  agricultural  crops  was  another  reason  for 
financiers not taking interest in agricultural products (UNCTAD 2005). What the banks did 





















manner,  preferably  with  economies  of  scale.  However,  in  many  Asia‐Pacific  countries, 
agricultural  production  practices  are  still  traditional.  Traditional  practices  may  lead  to 
reduction of soil fertility and low production yield. Per capita land holding is reducing also. 
These issues are certainly not conducive to access export markets. To address such issues, 
modernization  of  production  practices  is  taking  place  to  a  certain  extent.  However, 
appropriate production practices attuned with the export market is still lacking. While there 
are  technological  developments  in  fertilizer  and  seed  production,  educating  the  huge 
















































Country  $ Million  Percent  $ Million  Percent 




15  0.6  32  1.3 
Myanmar  40  0.5  79  1.0 
Thailand  174  0.1  166  0.1 
Viet Nam  208  0.5  316  0.7 







are  subject.  These  procedures  are  generally  administered  by  several  different  public 
agencies – such as department of public health, agriculture, customs, border agencies and so 





achieve  this  are  discussed  below  –  single  window,  one‐stop  shop,  and  single  export 






A  Single  Window  is  defined  as  ‘’a  facility  that  allows  parties  involved  in  trade  and 
transport to lodge standardized information and documents with a single entry point to 





increased  revenues  in  some  cases,  increased  transparency  and  better  trade  statistics. 






















the  Directorate  General  of  Foreign  Trade  announced  a  5‐year  plan  to  streamline 
agricultural trade procedures. As stated in Foreign Trade Policy 2009‐2014, the plan is to 
set  up  multi‐functional  nodal  agencies  to  operate  a  Single  Window  system  for  export 
clearance, establish a single point payment system for all duties and levies, introduce a 









to  be  further  streamlined  and  an  e‐documentation  system  to  be  introduced  (e‐
documentation will discussed at greater length later in this Chapter). Thus, AGEXPORT, an 
association  of  Guatemalan  exporters  specializing  in  “non‐traditional”  and  agricultural 









  432.  Single Export Document and EDI 
 






















at  the  port  receive  import  clearance  through  the  system  prior  to  arrival  of  goods.  A 
database of accredited importers and importable products is maintained which improves 
risk management in the agro‐trade. Additionally, the system enables auto debit of fees and 











exporters  to  complete  formalities.  Additionally,  if  data  collected  by  these  agencies  is 
accessible through a central database, the frequency with which requests for redundant 
data  is  made  would  be  reduced.  Such  a  facility  has  been  set  up  at  Cambodia’s  largest 
  44seaport, the Port of Sihanoukville ‐ which mainly services the garment and agro‐trade – and 







Customs  administration  is  responsible  for  public  safety  and  security  and  also 
revenue collection. But in dispensing these responsibilities, the Customs often unnecessarily 
impedes international trade. As a result, long queues and delays at customs are a common 
occurrence.  This  is  problematic  for  agricultural  trade  because  agricultural  goods  are 
especially vulnerable to spoilage. A modern administration system, then, should strike a 
balance between its regulatory responsibilities and consideration for trade facilitation. As 
such,  a  Risk  Management  System  (RMS)  should  underlay  all  modern  customs 
administrations.  
Traditionally,  Customs  administration  inspects  most  if  not  all  consignments  they 
receive.  However,  this  is  very  expensive  and  leads  to  long  delays.  An  RMS  involves 
categorizing consignments by risk level and inspecting only those deemed highest risk. This 
focuses  attention  toward  risky  consignments,  and  speeds  up  clearance  of  low‐risk 
consignments.  Thus,  RMS  requires  a  change  in  focus  from  punishing  violations  to 
encouraging compliance, and accordingly implies a significant restructuring of the traditional 





Jordan  has  implemented,  with  USAID  support,  a  widely‐acclaimed  Risk 
Management System (RMS) for food imports. The system was launched in 2002 at the port 
of  Aqaba,  where  about  80%  of  the  country’s  food  imports  enter  the  country.  Low  risk 
consignments now receive clearance in less than a day and there has been an 80% drop in 






























inspection  results  to  the  notification  form.  If  the  results  are  cleared  during 
document inspection, physical inspection is waived for a stated period of time. 
 

























































methods  (e.g.  digital  or  paper  based).  These  elements  could  be  taken  up  in  a  phased 
approach. Firstly, it needs to be decided which organization will take the lead in information 
management and who will provide which information. If needed, the information may be 






























to  the  detriment  of  their  export  position,  for  multiple  reasons  including:  lack  of  quality 
infrastructure/resources, regulatory incoherence, and the multiplicity of product standards. 
Below, examples of specific measures that address these constraints are discussed.  
  481.  Improving Quality Infrastructure 
 
Role of national and regional institutions are important 
Ensuring  a  robust  Quality  Infrastructure  requires  fully  functional  national 
accreditation  body,  national  standards  body,  testing  laboratories,  national  metrology 
institute,  and  inspection  agencies.  Maintaining  these  facilities  not  only  requires  initial 
investments; it requires continuous investments on research and development to keep up 
with new standards and conformity requirements also. Continuous training of personnel is 
crucial  also.  The  primary  role  of  national  accreditation  body  is  to  endorse  testing 
laboratories or certification/inspection agencies of their activities. Accreditated laboratories 
or inspection agencies can then issue certificates. As such facilities are expensive; developing 








of  product  and  conformity  standards.  In  Asia‐Pacific  region,  both  APLAC  (Asia  Pacific 
Laboratory  Accreditation  Cooperation)  and  PAC  (Pacific  Accreditation  Cooperation)  have 
mutual  recognition  programmes.  Members  of  these  bodies  are  various  accreditation 
organizations. For instance, the Sri Lanka Accreditation Board has gained membership of 
APLAC  and  PAC.  This  means,  Sri  Lankan  tea  and  certain  food  products  certified  by  the 




have  the  capacity  to  develop  an  accreditation  mechanism  nationally.  In  such  context, 
regional accreditation  mechanisms are promoted.  For  example in Southern Africa, SADC 
(Southern  African  Development  Community)  has  initiated  a  regional  accreditation 
mechanism (see Box 12). Experts suggest that these SRBs need to strengthen its existing 
capacity  development  programmes  for  member  countries

































should  be  issued  in  a  given  case.  As  e‐cert  is  electronic,  there  is  a  gain  in  efficiency  in 
addition to credibility. Indeed, it has resulted in savings to government agencies and the 

































Union  was  developed  by  the  Agricultural  and  Processed  Food  Products  Export 
Development Authority (APEDA). At the first phase of implementation, the Government of 























































agriculture  related  responsibilities  across  government  agencies.  For  instance,  the 






other  things,  the  law  consolidated  diverse  regulations  and  standards,  centralized  the 
administration of these regulations into a Food Safety Commission, introduced mandatory 





















In  addition,  ASEAN  has  established  775  harmonized  Maximum  Residue  Limits  for  61 


















  53Short  of  harmonization,  many  countries  also  choose  to  recognize  their  varying 
standards  as  equivalent.  Under  WTO  law,  if  an  exporting  country  demonstrates  to  an 
importing country that their standards achieve similar levels of SPS protection, then the 
latter  must  recognize  the  exporting  country’s  standards  as  equivalent.  An  agreement 
between  India‐Sri  Lanka,  for  instance,  establishes  equivalence  for  86  items  including 
agricultural goods and vegetable oils (Sareen 2003). In addition to recognizing equivalence, 
this and other agreements India has struck with trading partners, contain a commitment to 
















  Yet,  in  schemes  such  as  Japan’s,  one  authority  reserves  the  right  to  accredit  a 
conformity  assessment  authority.  More  ambitious  would  be  an  agreement  between 
countries to recognize one another’s accreditation authorities. In such an arrangement, any 





























make  certification  or  improved  agricultural  practices  more  affordable.  In  Thailand,  the 
government has been active in developing an ‘Organic Thailand’ brand. A UNCTAD/WTO 
report (2006) explains that in 1999, as a step towards international recognition, the Thailand 
Institute  of  Science  and  Technology  Research  (TISTR),  Department  of  Export  Promotion 
(DEP) and Ministry of Commerce (MoC) developed national standards for the production of 
organic products. In 2002, the Department of Agriculture (DOA) established the country’s 











India  is  a  joint  initiative  between  Contract  Farming  India  (Owner  of  Desai  Fruits  and 




and  Good  Agricultural  Practices  (GAP)  including  field  training.  Upon  completion  of  the 
training, farmers receive certificates, which allow them to establish a contract with CFI. Due 





























But  there  is  no  cookie‐cutter  approach  to  writing  contracts  for  use  in  such 
arrangements.  While  norms  exist,  much  depends  on  contextual  particularities.  The  first 
Chinese company to export organic vegetables to China, for instance, signed contracts not 
with  individual  farmers  but  cooperatives,  and  the  contract  is  outlined  during  village 
conferences (Kledal and Sulitang 2007). Village leaders are key to ensuring that all or most 
members  of  the  cooperative  are  on  board.  In  this  particular  case,  the  company  also 
established farmer schools on organic crop cultivation, as the concept was new at the time, 
and provided two Japanese experts to monitor and provide training. Yet, part of the trouble 




the  supply  chain  for  a  particular  product.  It  provides  a  venue  for  sharing  of  views  and 





























Europe  and  United  States  markets  by  helping  small  farmers  to  obtain  EUREPGAP 
certification.  In  order to  achieve  this, many initiatives were launched. These included 
supporting a pilot group of small farmers (cooperative) to achieve EUREPGAP certification 
on  an  expedited  basis  by  2006,  developing  GAP  (Good  Agricultural  Practice)  training 
manuals, conducting market research for the EU and markets in the United States of 










that would facilitate market access. As a result,  they lack  market  power  and have little 
incentive to produce high‐quality goods or respond to shifting consumer trends, leading 
ultimately  to  a  stunted  business.  One  way  to  get  around  this  is  for  farmers  to  join 
cooperatives  of  Rural  Producers’  Groups  or  Producer  Organizations  (PO).  Producer 





Market  Information  Systems  address  information  asymmetries  in  particular  and 
often employ ICT for this purpose. In India, a private firm, ITC Ltd. set up an MIS called e‐
Choupal in order to address the challenges referenced earlier (www.echoupal.com). India’s 
agricultural  sector  is  characterized  by  highly  fragmented  farms,  a  large  number  of 










In  addition  to  procedural  and  product  standards  concerns,  exporters  and  small 
producers  have  trouble  reaching  global  markets  because  of  poor  logistics  services  and 





Above  all,  in  order  to  reach  global  markets,  small  farmers  should  integrate  into 
supply chains with global reach. A supply chain is an institutional arrangement that links 
producers, processors, marketers and distributors, and which generates value as products 







can  facilitate  supply  chain  development  for  the  purpose  of  export  promotion  by  linking 
  58farmers with buyers and exporters. There are a number of measures that can be adopted at 
the regulatory/policy level. As noted above, cold chain logistics are vital for market access. 
Cold  chain  logistics  include  pre‐cooling  facilities,  cold  storage,  refrigerated  carriers, 
packaging,  warehouse  and  information  systems  and  traceability.  This  infrastructure  is 
generally imported so import duties should be waived. In addition, as developing countries 












agro‐goods,  has  a  direct  stake  in  the  quality  of  Chinese  cold  chains.  Public  Private 




access  to  necessary  infrastructure  and  correcting  information  asymmetries.  POs  play  a 
variety of social, economic and political roles, but increasingly are perceived as a means to 
tap larger markets, perhaps regional or global in scale. The function of these POs, in other 

























a  national,  farm‐to‐fork  cold‐chain  framework.  There  were  17  pilot  participants  who 
exported 12 perishable products by air and sea to four Asian markets. Central to the 
initiative  was  the  development  of  quality  management  service  agreements  between 
exporters and their supply chain partners. The pilot has since evolved into a nationally 


















Trade  finance  carries  multiple  benefits.  ESCAP‐ITC  (2005)  indicates  three  major 
benefits. Firstly, it makes capital available to traders at the time of need and supports their 
management of cash flow. Secondly, it helps manage risks associated with trade transactions 
and  provide  solutions  for  non‐payment,  exchange  rate  fluctuations,  changes  in  financial 
regulations  and  political  unrest.  Better  terms  of  payment  can  act  as  a  tool  for  better 
negotiation and increased competitiveness.  
Structured Trade and Commodity Financing 



























been  made  by  traders  and  commercial  farmers,  initiatives  have  been  taken  by  one 
warehouse operator to encourage groups of small farmers to use the facility. Such groups 











































Bank  of  India  and  the  Eastern  and  Southern  African  Trade  and  Development  Bank;  and 
between the East African Development Bank and China Development Bank (UNCTAD 2009). 
 
In  2006,  a  global  initiative,  called  Global  Network  of  Exim  Banks  and  Development 
Finance Institutions (G‐NEXID) in support of south‐south cooperation was launched under 
the auspices of UNCTAD. It is a platform for exchange of best practices and knowledge on 
trade  finance,  especially  for  SMEs.  It  also  builds  capacity  of  members  through  training, 
sponsored research and development on innovative financing products. (www.gnexid.org)  
 
In  general,  there  is  a  consensus  that  commercial  banks  need  to  develop  innovative 
financing products. To address the seasonality and weather issues of agro‐products, banks 
should  strive  to  understand  the  risks  and  carefully  design  short,  medium  or  long  term 
products. Local markets can be penetrated through intermediaries. For large corporations, 






























to categorize diverse range of issues  and defined  each of  them.  Issues related  to trade 
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